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Apstrakt
Në këtë punime diplome do të paraqiten raportet mbi gjendjen civile, të
kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve për periudhën kohore : 01.01.2013 – 31.12.2013, në
komunat: Prishtinë , Podujevë , Mitrovicë. Përmes metodës statistikore kemi paraqitur
raportin një vjeçar për komunat e lartcekura.
Metoden krahasuese e kemi përdor duke bërë krahasime nga të dhënat që i
kami nxjerr nga hulumtimi i bërë në komunat e lartëcekura, duke i paraqitur në mënyrë
statsikore. Përmes metodes historike kemi paraqitur në mënyrë tabelore shkurorëzimet
sipas viteve dhe kohëzgjatjes së martesës . Për mes kësaj metode kemi paraqitur ,
kurorzimet sipas moshës mesatare të martuarve , dhe kurorëzimet sipas viteve dhe numrit
të fëmijëve të mbajtur të prindërve të shkurorëzuar.

Abstract
In this diploma thesis will present reports on the state civil marriages and divorces
for the period: 01/01/2013 - 12/31/2013, in the municipalities of Pristina, Podujeva,
Mitrovica. Through statistical method we present an annual report to the aforementioned
municipalities.
Comparative method we use to make comparisons of the kami data extracted from
research done in the above mentioned municipalities, presenting so statsikore. Through
historical method presented in tabular divorces by year and duration of marriage. For
between this method have shown, the average age of marriages by marriage, and
marriages by year and the number of children of divorced parents keep.
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l.1 LËNDA E HULUMTIMIT
Lëndë hulumtimi e këtij punimi është trajtimin juridik e martesës dhe format e
zgjidhjes së saj sipas dispozitave ligjore në Kosovë. Duke marrur parasysh faktin se
famailja paraqet bazë të shoqërisë në përgjithësi e martesa dhe format e saj formë e
zhvillimit të shoqërisë në këtë punim trajtohen mënyrat e jetesës së familjes nga kohërat e
lashta Romake deri ne ditët e sotme. Poashtu, këtu do të trajtohen rastet e kurorëzimeve
dhe shkurorëzimve të nxjerrura në baza të të dhënave nga organet egjendjën civile prej
01.01.2013 deri 31.12.2013 për komunat: Prishtinë, Podujevë dhe Mitrovicë.

1. 2. QËLLIMI I HULUMTIMIT

Qëllimi i këtij hulumtimi shkencor është paraqitja e formave të lidhes dhe zghidhje
së martesës si një institucion mjaft kompleks dhe i rëndësishëm i familjes dhe shoqërisë
në përgjithësi.
Ky hulumtim shkencor ka të bëjë me trajtimin, analizën dhe me sintezën dhe paraqitjes
statistikore të këtyre çështjeve, duke u fokusuar në raportet e gjendjes civile mbi
raportin e kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve mbi gjendjen civile ne Komunat Podujeves,
Mitrovicës dhe Prishtinës per vitin 01.01.2013 deri 31.12.2013

1.3. RËNDËSIA AKTUALE E TEMËS

Arsyeshmëria për shtjellimin e kësaj teme është aktualiteti i saj nga fakti se
numri i shkurorëzimeve në Kosovë në krahasim nga e kaluara është në rritje gjë që
rezulton në një qasje më serioze hulumtimi të kësaj problematike e cila paraqet një faktor
determinues për zhvillimin e shoqërisë tonë kosovare.
6

Për këtë arsye secila shoqëri në tranzicion, kështu edhe Kosova, është e obliguar që
t'i zgjidhë dhe rregullojë në mënyrë adekuate dhe të ndikojë në rrethanat për luftimin e
shkaqeve që sjellin deri tek shkurorëzimet.

1.4. HIPOTEZAT E HULUMTIMIT

Hipoteza e përgjithshme
- Hipoteza e përgjithshme trajton kërkesën që ka hulumtimi për të përcaktuar
rëndëslnë që kanë kurorëzimet si formëe lidhjes së martesës , gjegjësisht shkurorëzimet si
formë e zgjidhjes së martesë për zhvillimin e një shoqërie, si dhe kjo paraqet një të drejtë
dhe ajo të jetë e evidentuar nga institucionet përkatëse si dhe e mbrojtur nga ligji. Kjo
determinon seriozitetin dhe nevojën e paevitueshme që çdo shtet t'a rregullojë me ligje
përkatëse efikase bazuar edhe e mbrojtur në Konventat ndërkombëtare.

Hipotezat e veçanta

Kosova është vend i dominuar ku familjet jetojë në numër më të vogël antarësh,
si një vend me një moshë të re popullsisë kemi të bëjmë me një numër mjaftë të madhe
të kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve.

1.5. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT

Gjatë punës kërkimore mbi objektin e studimit, temës së cilës i jam qasur, lind
nevoja e përdorimit të disa metodave me qëllim të arritjes së rezultateve të pritura dhe të
dobishme për trajtimin dhe sqarimin e objektit të studimit.
Kjo bëhet me qëllim që vëmendja shkencore të mos jetë e mangët duke u bazuar
vetëm në një drejtim, por ky studim të jetë më gjithëpërfshirës dhe më cilësor.
Gjatë shtjellimit të temës të dhënat e grumbulluara nga burime të ndryshme janë
analizuar, përpunohen duke përdorur metodat adekuate, në mënyrë që rezultatl të jetë i
kënaqshëm.
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- metoda normative, me anë të kësaj metode jam munduar që ti interpretoj normat
në atë mënyrë që të nxjerr në pah atë çka e thotë norma për rastin konkret. Interpretimi
duhet të jetë i saktë në mënyrë që të mos len hapësirë për dyshime.
- metoda historike, përmes kësaj metode do të realizoj përshkrimin e fakteve dhe
rrethanave mbi të cilat do të ndërtohet analiza e hulumtimit shkencor gjatë historisë, dhe
duke nxjerrë atë që është ende aktuale edhe me kalimin e kohës,
- metoda e analizës, duke analizuar faktet dhe rrethanat që kanë të bëjnë me
objektin e hulumtimit shkencor me anë të kësaj metode do të nxjerrim rezultate të
rëndësishme mbi ate se cila mënyrë është më efikase dhe më frytdhënëse për arritjen e
rezultateve të pranueshme.
- metoda krahasuese, kjo metodë ndihmon që të arrihet te një rezultat, duke
krahasuar mënyrën e qasjes së vendeve të ndryshme ndaj objektit tim të hulumtimit,
- metoda statistikore, kjo metodë do të më shërbejë për të llogaritur dinamikën e
kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve ndër vite si dhe efikasiteti i këtij institucioni.
Në fund, paraqiten përfundimet lidhur me objektin e temës së trajtuar në këtë
punim.
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II. Kapitulli I
Mbi familjen në përgjithësi
Përveq mësimit mbi pozitën juridike (statusit) të qytetarëve romake , të latinëve, të
peregrineve , të skllevërve dhe të liruarve , në kapitullin mbi të drejtat personale (jus
qoud ad personas pertinent) juristi Gai paraqiti edhe qështjen mbi mardhenjet misdis
personave sui juris dhe personave alien juris . Mësimet e Gait mbi mardhenjet midis
personave sui juris dhe personave alien juris përfshijnë kryesisht tri grupe themelore të
qështjeve: e para qështjet mbi marrëdhënjet midis burrit dhe gruas ( e drejta martesore) ;
e dyta qështjet mbi marrëdhenjet midis babait si titullar të patriae potesatis dhe fëmijeve ,
gjegjësisht personave që ishin nën patria potestas ( e drejta antenore) dhe e treta , grupin
e qështjeve

për plotsimin e zotësise së verprimit të personave sui juris, të cilët për

shkak të mospjekurisë, për shkak të seksit ose për shkak të metave psikike , morale dhe
fizike, kishin zotësi të kufizuar veprimi (e drejta e tutoiste dhe kujdestare).
Rregullat mbi të drejtën martesore, atenore, tutoriste dhe kujdestare përbejnë brendine e
mësimeve të juristeve romake me rastin e studimit të pozitës juridike të personave nga
pozitës në familje ose nga aspekti i statusit te tyre familjare (status familiae).
Prandaj e drejta familjare romake është një përmbledhje rregullash juridike me të cilat
rregulloheshin

marrëdhëniet brenda familjes romake: marërdhënjet midis burrit me

gruan, marredhëniet misid babait (pater familiasit) dhe personave alien juris, si dhe
marrëdhëniet midis tutorit (tutore) dhe kujdestarit (curators) dhe pupilëve të tyre
(pupilli).1

1

Ivo Puhan, E drejta romake, botimi i V, faqe 173,174
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Familja Romake
Gjatë historis së Romës, pas shkatërrimit të rregullimit shoqëror gjentil janë shfaqur
dhe zëvendesuar tri forma të familjes:conzorciumi, familja patriarkale e agnateve dhe
familja cognate.
Consortiumi ose koperativa familjare e agatëve i prin familjes patriarkale romake, dhe u
zhvillua menjëher pas shpartallimit të gjensit, kur u bë e munudur që pavarsisht të jetojnë
dhe të veprojnë grupe prodhuesish më të vogëla se sa gjensi i më parshëm.
“Anticum Consortium ’’si e quajti këtë bashkësi Aulo Geli ose “societa fratrum” si e
quajti Gai, e përbënin të afërmit e lirë dhe të barabart me agnatë. Zakonisht ata ishin
vëllezer me pasardhesit e tyre.
Familja patriarkale e agnateve kur zhvillimi i fuqive prodhuese bëri të mundëshme
jeten e grupeve më të vogëla prodhuesish se konzorciumi. Mirëpo qysh në kohën e ligjit
te XII tabelave egzistonin paditë për ndarje (action familiae erciscundae, action de
communi dividundo) . Me padi për ndarje qdo pjesatare i gjeneratës më të vjetër në
konzorcium kishte të drejt të kërkonte ndarjen e pasuris së konzorciumit dhe së bashku
me personat që në konzorcium lidheshin nëpermjet tij, të formonte personalisht familjen
e vet. Qytetari i këtillë në familjen e posaformuar kishte pozitën e shefit (pater familias),
ndërsa të gjithë antarët e tjer ishin nën pushtetin e ti (personat alien juris).
Familja cognate krijimi i ekonomise latifundiste bëri të mundur që familja patriarkale e
agnatëve të ndahej në familia rustica familje prodhuese dhe në familje urbane, familje
konsumuese. Kjo ndarje ishe zanafill e krijimit të familjes cognate.
Familja e kognateve lindi gradualisht dhe u zgjerua me përmisimin e ekonomik dhe
personale të pozites së personave alin juris. Familja e kongnateve si bashkësi e të
afërmve të gjakut, të cilët ridhnin nga pasardhësi i përbashket , dominoi definitivisht në
kohën e justinianit. Familja cognate në kuptimin e ngusht ishte bashkësi e të afërmeve të
gjakut që jetonin në ekonomi të përbashkët shtëpiake (bashkësia e prodhimit dhe e
konsumit apo vetem e konsumit).
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Cognatio servillis marrëdheniët familjare të skëllevërëve në të drejtën romake nuk kishin
kurfar rëndesie gjer me fitoren e parimit të gjinise cognate . Fitorja e parimit të gjinisë
cognate nxori pranimin

e kufizuar të bashkësive familjare skllavërore (ndalimi i

separation dura).2

Parimet themelore te se drejtës familjare
Parimi i barazisë në marrëdhëniet familjare, Pra sa i përket të drejtave dhe detyrimeve të
gjithë anëtarët e famijës janë të barabarët pavarësisht statusit dhe gjinisë.
Parimi i shuarjës së ndikimit të organizatave fetare-Ligji njeh vetëm formën civile të
lidhjës së martesës.
Parimi i mbrojtjës shtetërore dhe shoqërore të familjës. Me norma kushtetuse dhe ligjore
rregullohen marrëdhëniet famijare.
Parimi i laicitetit .- Nënkupton se marrdhëniet në familje rregullohen me ligj dhe të gjitha
kontestet familjare dhe martesore u përkasin gjyqëve shtetërore dhe organeve të
administratës.
Parimi i mbrojtjës së veqantë të fëmijëve. Ligji mbron fëmijët nga shfrytëzimi ekonomik
, keqtrajtimet, dhunimet seksuale dhe nga qdo punë që paraqet rrezik apo dëmton
shëndetin dhe edukimin e tyre.3
Parimi i barazisë në marrdhëniet familjare – Ky parim shpreh përcaktimin se anëtarët e
familjes në mardhëniet familjare janë të barabarte në pikepamje të të drejtave dhe
detyrimeve, pavarësisht nga statusi dhe seksi. Barazia e femres me mashkullin është
sanksionuar si me norma ligjore , ashtu edhe me ato kushtetuse. Norma juridike për
barazin e femres me mashkullin përmbajnë edhe shumë konventa ndërkombetare.
Në të njëjtën koh kjo do të thot se ndalohet qfarëdo forme e diskriminimit të individëve
në familje dhe shoqëri.

2
3

po aty faqe 177 , 178 ,179
http://ëëë.scribd.com/doc/88720371/E-Drejta-Familjare
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Në shekuj , gruaja ka qenë krijesë e skllavëruar, e shtypur , e shfrytëzuar në qdo
pikpamje. Në marrëdhëniet martesore gjithashtu burri me gruan janë njësoj të barabartë.
Edhe dispozitat e Ligjit për familjen të Kosovës e sanksionojne barazinë e plotë gjinore e
morale të bashkëshortëve , ndjenjën e dashurisë , të respektimit dhe të mirëkuptimit
reciprok, si në bazë e unitetit familjar.4
Parimi i shuarjës së ndikimit të organizatave fetare - Popullin shqiptar e karaktereizon
një heterogjenitet i besimeve fetare (musliman, ortodoks, dhe katolik). Rregullat e një
besimi për lidhjen e martesës dhe zgjidhjen e saj dallojnë nga ato te ritit tjetër. Sipas së
drejtës së shenjtë muslimane (sheriati), martesa konsiderohej si një qështje private , një
kontrat. Martesa mund të lidhjes përpara imamit (teolog jurist-konsult) , por kjo mënyrë e
lidhjes nuk kërkohej për qenien e marteses (ad solemnitatem), por për provimin e saj (ad
probationem) . Imami kishte për detyre që brenda 15 ditësh nga dita e martesës ti dërgon
administratës së gjendjes civile një certifikate , që të vërtetonte se martesa ishte lidhur.
Ndërkaq , sipas së drejtës krishtare të ritit ortodoks , lidhja e martesës bëhej përpara
priftit. Sipas ritit katolik, martesa lidhej përpara kishës. Kjo ka bërë që rregullat e lidhjes
dhe zgjidhjes së martesës te jenë të llojeve të ndryshme. 5
Personat që dëshirojnë të lidhin martesë në pajtim me rregullat fetare (religjioze) nuk
mund ta bëjnë një gjë të tillë, përderia ata nuk e dëshmojne lidhjen e martesës ligjore me
qertifikat të lëshuar nga regjistri i ofiqarit. 6
Parimi i mbrojtjes sheterore dhe shoqërore të familjes ky parim përfshihet si në normat
kushtetuese , ashtu edhe në ato ligjore që rregullojnë marrdhënjet martesore familjare.
Normat e së drejtës familjare kanë karakter imperative, urëdhërues.
Ndryshe nga normat me karakter ispozitiv, normat urdhëruese nuk mund të ndryshohen
me vullnetin e bashkëshortëve.

4

Prof . Dr. Hamdi Podvorica , Edrejta Familjare , botimi i IV Prishtine 2011 , faqe 15,16
po aty faqe 16
6
Ligji per familjen i kosoves , neni 36
5
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E drejta e re familjare mbron familjen demokratike, egalitare, në të cilen duhet të
sundojnë marrdhënjet demokratike humane , respektimi i jetës së përbashkët dhe
solidariteti.7
Parimi i laicitetit ndikimi i organizatave fetare në rregullimin e marrdhënjeve martesore
familjare menjanohet pas luftës së dytë botrore edhe në Kosovë. Për her të parë Kosova
rregulloj mardhënjet familjare martesore në mënyre vetjake me Ligjin mbi martesën , të
cilin Kuvendi i Kosovës miratoj me 1974. Ky ligj bazohej në parimet kryesore të së
drejtës familjare të asaj kohe, të parashikuara edhe me konventa ndërkombetare si :
parimi i barazisë së plotë të gruas me burrin në të gjitha sferat e mardhenjeve juridike
familjare , parimi i laicitetit dhe i martesës civile, zgjidhja e martesës me institucioni i
pasurise së perbashket.
Ligji themlor i marrëdhënjeve martesore familjare i Kosoves i vitit 1985 mbështet
gjithashtu në këto parime kryesore të familjes dhe të martesës. Ndërkaq Ligji për familjen
po ashtu njeh martesën civile si formë të vetme të martesës, e cila duhet të lidhet para
organenve të administratës civile, por nuk e ndalon lidhjen e martesës përpara organeve
të organizatave fetare, pas lidhjes së martesës civile.
Ligji i marrëdhënjeve familjare i Maqedonisë gjithashtu njeh formën civile të lidhjes së
martesës. Neni 15 I Ligjit përcakton se një martesë mund të lidhet midis dy personave të
sekseve te kundërta me deklarimin e lirë të vullnetit para organit kompetent në mënyrën e
përcaktuar me këtë ligj.8
Parimi i mbrojtjes së veqantë të fëmijëve është parimi tjetër i rëndësishëm i së drejtës
familijare. Ky parim gjeti shprehje si në norëmat juridike të Ligjit për familjen, ashtu
edhe në normat juridike të tjera, që i referohen rregullimit të marrdhënjeve ndërmjet
prindërve e fëmijeve , dhe anasjelltas.
Ligji për familjen garanton të drejtën e mbrojtjes së fëmijëve nga shfrytëzimi ekonomik,
keqtrajtimi

ose dhunimi seksual, nga përdorimi i paligjëshëm i

narkotikeve dhe

substancave psikotrope, nga kryerja e qdo punë që paraqet rrezik ose që cenon edukimin
7
8

Prof . Dr. Hamdi Podvorica , Edrejta Familjare , botimi i IV Prishtine 2011, faqe17
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apo dëmton shëndetin e tyre. Po ashtu , mbrojtja e veqantë e fëmijeve është parim
kushtetues dhe parim i veqantë i së Drejtës Familjare. Në këtë kuadër edhe prindërit kanë
përgjegjësi sa i perkët mirërrijtes dhe arsimimit të fëmijëve të tyre.9

Funksioni i familjes
•

Funksioni i riprodhimit njerzor.- Ky është pa dyshim funksioni i përhershëm
historik, më i rëndesishëm i familjes në shoqërinë njerzore, sepse ai siguron
ripërtritjen e popullsisë. Pa realizimin e këti funksioni nuk do të egzistonte
bashkësia njerëzore. Në kuadër të këti funksioni realizohen dy nënfunksione tjera:
1) nënfunksioni biologjik dhe 2) nënfunksioni seksual.

•

Funksioni ekonomik.- Mund të thuhet se funksioni ekonomik i familjes është po
ashtu themelor, sepse ishte në shërbim të shtimit të pasurisë dhe kapitalit. Familja
në të gjitha fazat e saj ka qenë njësia themlore prodhuese dhe ekonomike e
shoqërisë.
Në bazë të kësaj, mund të konkludohet se funksioni ekonomik i familjës ka dy
nënfunksione të veta 1) funksionin prodhues dhe 2) funksionin konsumues të të
mirave matriale.

•

Funksioni i rritjes dhe edukimit të femijeve.- Familja ka qenë dhe mbetet hallka
kryesore e rritjes dhe edukimit të brezit të ri, në të cilën hidhen bazat e para të
formimit , të edukimit dhe të kalitjes së fëmijeve. Me kalimin e kohës shteti merr
nga familja përher e më shumë rrolin e ushtrimit të këti funksioni, posaqërisht në
aspektin e arsimit. Tani shkollat dhe institucionet parashkollore, institucionet e
ndryshme kulturore-artistike ,sportive etj, ndihmojnë në realizimin e funksionit të
rritjes dhe edukimit të fëmijëve, duke i brumosur ata me bazat mbi njohuritë e
përgjithëshme.10
Fëmijët kan të drejt shkollimit fillor falas, të marrjës së infromimit për profesione
të ndryshme si dhe për shkollat që egzistojnë.11 Fëmijët kanë të drejt të rritën në

9

po aty faqe 19,20
po aty 40, 41, 42
11
Ligji per familjen i Kosoves , neni 125 , paragrafi 4
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familje me prindër. Fëmijët që nuk jetojnë bashkë me të dy prinderit kanë të drejt
t’i takojnë rregullisht prindërit me të cilët nuk jetojnë.12
•

Funksioni shoqërues i familjes.- Familja është një nga hallkat e para që lidh
njeriun me shoqërinë. Kontakti me familjën, që nga djepi e deri në varr, fëmijet
vazhdojnë gjatë gjithë jetes. Me rritje ata kontaktojnë, komunikojnë dhe
integrohen në shoqërinë e gjërë. Njerzit krijojnë lidhje njëri me tjetrin, ndërsa
secilit individ i nënshtrohet kontrollit shoqëror.
Familja është qeliza bazë e shoqërise, pa të cilën nuk mund të ekzistonte as vetë
shoqëria.13

•

Funksioni mbrojtës i familjes.- Para së gjithash familja patriarkale kryente
funksionin e mbrojtjes. Ajo siguronte mbrojtje për të gjithë anëtaret e familjes, si
për femra ashtu edhe për meshkuj. Ata gjenin brenda familjes një siguri të plote,
si fizike ashtu edhe psikike.
Në kushtet e tashme te zhvillimit te shoqërisë njerzore, të funksionimit të shtetit
ligjorë dhe të së drejtës, funksioni i mbrojtjes së familjes dhe i anëtarve të saj
kalon përherë e më shumë si përgjegjësi e institucioneve shoqërore dhe organve
shtetërore.14

12

po aty paragrafi 2
Prof . Dr. Hamdi Podvorica , Edrejta Familjare , botimi i IV Prishtine 2011, faqe43
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III. Kapitulli II
Fejesa dhe martesa
Kushtet për lidhjen e martesës
Fejesa është premtim reciprok i dy personave me gjini të kundërta për t’u martuar në të
ardhmen.15
Para se të lidhej martesa në Romë, zakonisht bëhej fejesa ose dhënja marrja reciproke e
premtimeve për lidhjen e martesës së ardheshme: sponsalia sunt mentio et repromissio
nuptiarum futurarum. Në bazë të fejesës në të drejtën e lasht rezultonte detyrimi që të
lidhet martesa e kontraktuar. Në të drejtën klasike dhe postklasike fejsa mund të lidhej
edhe me marrveshje jofromale. Kur prishjes fejsa kontaktohej zhdëmtimi i veqantë në
formë kapari (arra sponsalicia).16

Përgjegjësia për të shpërblyer dëmin në rastin e heqjes dorë
Nëse personi i fejuar heq dorë nga fejesa, ai është i detyruar të paguajë për çdo dëm të
shkaktuar të fejuarit tjetër ose prindërve të të fejuarit tjetër apo personave tjerë të cilët
kanë vepruar në emër të tyre. I fejuari është përgjegjës për çdo shpenzim apo detyrim të
investuar në pritje të martesës. Ai është po ashtu përgjegjës për shpenzimet apo detyrimet
që i fejuari tjetër i ka bërë në pritje të martesës, pra ato të cilat ndikojnë në punësimin apo
pasurinë e tij.
Përgjegjësia për dëmet është e kufizuar deri në shkallën që shpenzimet apo detyrimet janë
të arsyeshme në bazë të rrethanave.
Nuk ka përgjegjësi nëse ka pasur arsye të fortë për revokim.
Sipas rregullave për fejesën, kufizimi kohor për çfarëdo padie është dy vjet.
Përgjegjësia e të fejuarit tjetër për revokim
Nëse i fejuari është përgjegjës për revokimin e tjetrit për shkak të arsyes së rëndësishme,
ai është përgjegjës për çdo dëm të përcaktuar me këtë Ligj.

15
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Kthimi i dhuratave
Nëse fejesa nuk përfundon me martesë, secili i fejuar mund të kërkojë nga tjetri kthimin e
dhuratave të cilat i ka dhënë me rastin e fejesës. Në këtë rast duhet të zbatohen rregullat
për pasurimin pa bazë sipas Ligjit për Detyrimet të Kosovës. Në rast se njëri nga të
fejuarit vdes e drejta për të kërkuar shpërblimin e dëmit nuk do të ekzekutohet.17

Martesa
Gjensi, konzorciumi dhe familja patriarkale e agnatëve nën pushtetin e patris familias
përfaqesonin bashkësi të gjera famimiljare, të cilat në kuadrin e tyre kishin një numër të
madh vajzash të afta për martesë. Prandaj , në qdo martes ose me rastin e qdo lidhjeje te
martesës, lindnin dy qështje themelore: 1) qështja se në qfar kushtesh mund të braktisnin
grat familjet e tyre të mëparshme dhe të bëhet antare e familjes së burrit dhe 2) qështja se
qfarë pozite juridike kishë gruaja në familjen e re.18
Kushtet për lidhjen e martesës në Romën e lasht, për lidhjen e martesës duhet patjetër te
realizoheshin disa kushte ose të ashtuquajtura

elemtet konstituive (kryesore ose

esenciale). Elementet konstituive të martesës romake (justae nuptiae, matrimonium
justum) ishin: jus conubi, affection martialis, pubertiteti i bashkeshortëve dhe forma e
parashikuar me ligj.
Martesën juridikisht të vleshme mund të lidhnin vetëm personat të cileve u njihej jus
conubii. Jus conubii kishë ekskluzivisht qytetarët romakë dhe latinet e vjetur (latini
veres). Martesën juridikishtë të rregullt romake mund ta lidhnin vetem personat që kishin
për qëllim të formonin bashkësi martesore (affection maritalis). Martesë juridikusht të
rregullt romake mund te lidhnin vetëm personat që ishin në pubertitet, që do te thotë
femrat që kishin mbushur moshën dymbedhjetëvjeqare dhe meshkujt që kishin mbushur
moshen katermbëdhjetëvjeqare.

17
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Format për lidhjen e martesës romake ishin confarretio, coempito dhe usus.19
Pengesat martesore , rrethanat që nuk bënte të lindnin me rastin e lidhjes së një martese
të caktuar , quhen pengesa martesore. Martesa egzistuese ishte njëra nga pengesat
themelore martesore sepse roma prei fillimit të krijimit të së drejtës romake gjerë me
shkatrrimin e shtetit romak, dinte vetëm për martesën monogamike. Smundjet shpirtetore
ishin poashtu pengesë martesore, nëse dukej para se të lidhej lidhja martesore.
Si penges martesore ishte edhe gjinia e gjatkut në vijë të drejt pa kufizime , ndërsa në vijë
të tërthort gjer në shkallen e katërt . Krushqia ishte penges martesore vetem në vije të
drejt , ndërsa gjinia civile në atë mase sikurse edhe gjinia sipas gjakut.20
Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy personave të sekseve të
ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku me qëllim të
krijimit të familjes.
Mashkulli dhe femra kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të formojnë familje pa ndonjë
kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si dhe janë të barabartë gjatë lidhjes
së martesës, vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj.

Kushtet për lidhjen e martesës
Personi i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeçare nuk mund të lidhë martesë.
Për shkaqe të arsyeshme dhe sipas kërkesës së tij, gjykata kompetente mund t’i lejojë
martesën personit të mitur më të vjetër se gjashtëmbëdhjetë vjet, nëse konstaton se
personi i tillë ka arritur pjekurinë e nevojshme fizike dhe psikike për të ushtruar të drejtat
e veta martesore dhe për të përmbushur detyrimet martesore.
Para se të marrë vendimin, gjykata do të kërkojë mendimin e Organit të Kujdestarisë, do
ta dëgjojë të miturin dhe prindërit përkatësisht kujdestarin e tij. Gjykata gjithashtu do të
dëgjojë personin me të cilin i mituri ka për qëllim të lidhë martesë, mendimin e

19
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institucionit përkatës shëndetësor dhe do të hetojë rrethanat tjera të rëndësishme për
vendimin.21
Kushtet e pergjitheshme per lidhjen e marteses pikrisht neni 16 i ligjit LFK percakton
kushtet te cilat konsiderohen per lidhjen e martese, kur personi nuk e ka arritur moshen
18 vjeqare pra kur personi nuk është madhor. Me këtë nen, parimisht sqarohet se para
moshes 18 vjeq nuk mund të lidhet martesa, por përjashtimisht me lejen e gjykates dhe
nën kushte të caktuara mund të lejohet lidhja e martesës e personit, respektivisht
personave duke nënkutptuar të dy bashkeshorëtët nga 16 deri 18 vjet.22
Kushtet për lidhjen e martesës.- Një martes e vleshme mund te lidhet vetëm në kushtet e
parashikuara me dispozitat ligjore. Kushtet për lidhjen e marteses ose kushtet thelbesore,
siq quhen ndryshe jane:
•

vullneti i lirë i bashkeshortëve të ardhshëm

•

sekset e kundërta

•

lidhja e marteses përpara organit kompentent

Vullneti i lire i bashkeshortëve të ardhshëm kushtë për lidhjen e martesës së vleshme
është që bashkëshortët e ardhshëm të deklarojn pëlqimin ( të ashtuquajturin kartash
martesor) se martesën e lidhin me vullnetin e lirë dhe se nuk egzistojnë pengesa dhe
ndalesa martesore.23
Edhe LFK në nenin 18 parasheh: Martesa nuk do të jetë e plotfuqishme, nëse pëlqimi
është arritur përmes shtrëngimit, kërcënimit ose lajthimit, apo të ndonjë mungese tjetër të
vullnetit të lirë nga ana e bashkëshortëve të ardhshëm.24
Qfarë duhet të jet vullneti i shprehur ? Para se gjithëash, vullneti i shprehur për të qenë
një martes e vlefshme duhet te ketë cilesitë e caktuara:
•

të jetë real e jo simulative ( i deklaruar për të arritur ndonjë qellim te caktuar e
jo për lidhjen e martesës)

21
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•

të jetë serioz e jo i shprehur sa për shaka

•

dy deklaratat duhet të jepen në të njëjtën kohë, suksesivisht në qastine e
lidhjes së martesës.

Secili bashkëshort vullnetin e vet duhet ta shpreh

personalisht dhe veq e veq, kjo

nënkupton prezencën e dy bashkeshortëve.
Sekset e kundërta e përbëjnë komponentin biologjik, kulturor dhe civilizues të një
martese. Shikuar historikisht martesa ka qenë një privilegj i gruas dhe burrit, pra i dy
personave me

gjini të kundërta. Qëllimi natyror i martesës ka qenë, është dhe mbetet

lindja dhe mirërritja e fëmijëve, si dhe kryerja e marredhënjeve seksuale.25
Neni 37 e Kushtetutes se Republikës së Kosovës parasheh; në bazë të pelqimit të lirë,
qdokush gëzon të drejtën të martohet dhe të krijojë familje në pajtim me ligjin.26
Lidhja e martesës përpara organit kompentent. – Deklarimi i vullnetit të lirë për lidhjen e
martesës së personave me sekse të kundërta përmban në vetvete dy komponente të
rëndesishme:
•

vullneti te jetë i shprehur përpara organit kompetent për lidhjen e martesës

•

në mënyrën e parashikuar me ligj.27

Lidhja e martesës bëhet në mënyrë solemne në lokalet posaçërisht të caktuara për këtë
qëllim.
Lidhja e martesës mund të bëhet edhe në lokale tjera, nëse kjo kërkohet nga
bashkëshortët e ardhshëm dhe nëse kërkesa e tyre bëhet për shkaqe të arsyeshme.28
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Çertifikata për martesë – E drejta e shtetasve të huaj
Personat me shtetësi të huaj duhet të sjellin çertifikatën për martesë të ofruar nga
autoritetet e vendit të vet e që dëshmon të drejtën e tyre për martesë sipas rregullave të
këtij ligji, se nuk ka ndalesa dhe pengesa për martesë.
Çertifikata bëhet e pavlefshme nëse martesa nuk lidhet gjashtë muaj pas lëshimit të
çertifikatës. Nëse çertifikata cakton afat më të shkurtë kohor, ky afat do të aplikohet.

IV. Kapitulli III
Lidhja e marteses
Në rast se ofiqari konstaton mosekzistimin e pengesave dhe ndalesave për lidhjen e
martesës, ai i njofton bashkëshortët e ardhshëm mbi dispozitat e këtij Ligji përkitazi me
të drejtat dhe detyrimet e tyre edhe gjithashtu u lexon këto dispozita.
Ofiqari duhet t’i pyes bashkëshortët e ardhshëm veç e veç nëse pajtohen të martohen
me njeri-tjetrin. Pasi t’i ketë siguruar deklaratat mbi pajtimin për hyrje në martesë, ofiqari
e shpall martesën të lidhur.

Vendi i lidhjes se martesës;
Kërkesa për lidhjen e martesës.- Personat që dëshirojnë të lidhin martesë duhet të
paraqesin kërkesë pranë ofiqarit të kuvendit komunal. Kërkesës për lidhjen e martesës
duhet t’i bashkëngjitet çertifikata e lindjes dhe sipas nevojës edhe dokumente të tjera në
bazë të kërkesës së ofiqarit;
Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat që dëshirojnë
të lidhin martesën.Në rast se në datën e lidhjes së martesës nusja, dhëndëri apo që të dy
nuk paraqiten dhe mungesën e tyre nuk e arsyetojnë, kërkesa për lidhjen e martesës do të
konsiderohet se është tërhequr.
Procedura para ofiqarit (nëpunësit të gjendjes civile). Për të lidhur martesë është e
nevojshme që dy persona të gjinisë së kundërt, në prani të të tjerëve, të shprehin në
mënyrë të lirë vullnetin dhe pajtimin e tyre për martesë përpara ofiqarit. Deklarata duhet
të jetë pakushtëzuar dhe e menjëhershme. Palët pjesëmarrëse gjatë lidhjes së martesës
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janë bashkëshortët, dy dëshmitarë dhe ofiqari. Secili person me aftësi për të vepruar
mund të jetë dëshmitar gjatë lidhjes së martesës.29

Format religjioze te te lidhjes të marteses
Lidhja e martesës në formën civile të parashikuar në ligj është element juridik që e dallon
martesën nga institucionet të tjera me karakter shoqëror. Vetëm martesa e lidhur në
formën e kërkuar nga ligji shkakton pasoja juridike. Bashkëshortët mund të lidhin
martesën në formë religjoze vetëm pasi të kenë lidhur martes në formë civile e cila
këerkohet në ligj.30
Personat që dëshirojnë të lidhin martesë në pajtim me rregullat fetare (religjioze) nuk
mund ta bëjnë një gjë të tillë, përderisa ata nuk e dëshmojnë lidhjen e martesës ligjore me
çertifikatë të lëshuar nga regjistri i ofiqarit.
Dokumentacioni.-Zyrtari nga bashkësia religjioze, përpara të cilit është lidhur martesa
sipas rregullave fetare, i dërgon ofiqarit dokumentin e nënshkruar nga bashkëshortët,
dëshmitarët dhe nga përfaqësuesi i bashkësisë fetare, duke e dokumentuar me këtë lidhjen
e martesës. Dokumenti i paraparë në paragrafin 1 të këtij neni do t’i dërgohet ofiqarit
brenda afatit prej pesë ditësh nga dita e lidhjes së martesës.31

Zgjidhja e marteses
Liria për të lidhur martesë shoqërohet zakonisht edhe me të drejtën e zgjedhjes së saj.
Martesa shuhet me vdekjen e bashkëshortit, shpalljen e bashkëshortit të zhdukur të
vdekur, anulimit dhe shkurorëzimit.
Martesa zgjidhet vetëm pas parashtrimit të padis dhe me vendim të gjykatës përmes
anulimit (martesa e pavlefshme) ose zgjidhjes (shkurorëzimit).
29
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Anulimi ose shkurorëzimi prodhojnë efekte juridike kur aktgjykimi i gjykatës për
anulimin ose shkurorëzimin e martesës marrin formën e prerë.
Kur bashkëshorti i zhdukur shpallet i vdekur, martesa zgjidhet në ditën kur vdekja e
bashkëshortit të zhdukur arrihet me aktvendimin e formës së prerë.32
•

Vdekja e njërit bashkëshort.- Martesa si bashkësi e vazhduar e jetesës së një burri
dhe një gruaje, inter vivos, pushon me vdekjen e njërit bashkëshort. Pra, vdekja
është mënyrë natyrore e mbarimit te martesës, sepse vetëm sa të jenë gjallë të dy
bashkeshortët mund të egzistoj martesa . Me vdekjën e njërit bashkeshort
gjithashtu mbaron përfundimisht jetesa e përbashkët, të drejtat dhe detyrat e
ndërsjellta. Vdekja transkriptohet menjëher në libra të amzës të të vdekurëve. Në
qoftëse njëri prej bashkëshortëve vdes gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësorë për
zgjedhje të martesës, martesa mbaron me vdekjën, ndërsa procedura gjyqësore
pezullohet.

•

Shpallja e njërit bashkëshort të zhdukur.- Quhet i zhdukur një person,të cilit s’i
dihet as vendbanimi as vendqëdnrimi, ndërsa në bazë të rrethanave të rastit
besohet se ka vdekur. Sipas nenit49 paragrafi 1 të Ligjit për procedurën
jokentekstimore: “Personi që mungon nga vendi i banimit ose vendqëndrimit të
fundit të tij dhe për të cilin nuk ka informata për më shumë se dy vjet, me
kërkesën e secilit person fizik ose juridik që për një gjë të tillë ka interes juridik,
mund të shpallet i zhdukur me vendim të gjykatës kushtetuese.33
Kur bashkëshorti i zhdukur shpallet i vdekur, martesa zgjidhet në ditën kur vdekja
e bashkëshortit të zhdukur arrihet me aktvendimin e formës së prerë.34

•

Kushtet për shpalljen i vdekur të një personi.- Ka disa kushte që një person duhet
të plotsohen që një person të shpallet i vdekur. Sipas nenit 59par.2 te Ligjit te
procedures jokontestimore të Kosovës, i vdekur mund të shapllet me vendim
gjyqësor edhe personi:
-

për jetën e të cilit gjatë pesë vjetëve të fundit nuk ka pasur kurrfarë
informatash, kurse nga lindja e ti kanë kaluar 65 vjet.
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-

për jetën e të cilit gjatë pesë vjetëve të fundit nuk pa pasurë kurrfarë
informatash, kurse në rrethana në të cilat është zhdukur bëjnë të besohet se
nuk është më gjallë.

-

që ka humb në një fatëkeqësi komunikacioni, zjarri, përmbytje, tërmeti ose
ndonjë rrezik i drejtëpërdrejt për vdekje, kurse për jetën e ti nuk ka pasur
kurrfarë informatash gjashtë muaj nga dita e heqjes së rrezikut.

-

që ka humbur gjatë luftës apo lidhur me veprimet luftarake dhe kjo vërtetohet
nga organet kompetente ushtarake, kurse për jetën e ti nuk ka pasur informata
për një vit nga dita që ka hy në fuqi marrveshja e paqës, ose dy vjet nga
mbarimi i veprimeve luftarake.35

Zgjidhja e martesës në kohën romake , lidhja e përhershme midis mashkullit dhe femres,
e mbështetur në fakte juridikisht relevante, sipas dispozitave të së drejtës romake mund të
zgjidhet ekskluzivisht me veprimin e fakteve të reja juridike, ngjarjeve natyrore dhe
veprimeve njerzore.
Zgjidhja e martesës për shkak të vdekjes dhe për capitis deminutio.- Vdekja natyore e
burrit, apo gruas apo e që të dy bashkeshortëve shkaktonte zgjedhjen e martesës, ashtu si
shkaktonte edhe humbjen e përgjithëshme të zotsis juridike. Pas vdekjes së njerit
bashkëshort binte posht edhe pengesa martesore për shkak të egzistimit të lidhjes
martesore. Në atë rast burrat mund të lidhnin menjëher martes të re, ndërsa për gra ishte
caktuar tempus lugrenti.
Zgjidhja e martesës me shkuruzim.- Në të drejtën e lashtë lejohej zgjidhja e martesës me
shkurorëzim. Të drejtë që të zgjidhet martesa me shkurorzim kishë ekskuluzivisht burri
dhe pater familias i burrit. Shkurorëzimi lejohet për shkak të shkeljes së kurorës, për
shkak të alkoolizimit, për shkak të dështimit të familjes, kur bënin qelsa te rreme dhe për
qdo shkak tjetër që e shtynte burrin të zgjidhte bashkësine ekzistuese martesore. Sipas
dura lex gruaja nuk e kishte këtë të drejt, sepse nuk ja lejonte pozita në familje si person
alien juris. Forma e shkururzimit ishte korrelative ndaj formës së lidhjes: martesa e lidhur
në formën confarreatio zgjidhej në formën diffareatio: martesa e lidhur ne formën comp
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zgjidhej në formën emancipation, ndërsa martesa e lidhur në formën e ususit zgjidhej me
shkuruzim të vertet të bashkësive martesore me urdhër të burrit.36
Vështrim i përgjithëshëm . Neni 60 i LFK përcakton mënyrën e shuarjes së martesës si
dhe efektet juridike që prodhon vetëm pas vendimit të formës së prer për zgjidhjen e
martesës. Ky nen nuk e ka bërë të qart ose me fjal tjera ka numruar se si mund te zgjidhet
një martes duke nënkuptuar se një martes mund të zgjidhet vetëm me njërën nga kto
mënyra: me vdekjën e bashkëshortit, shpalljen e bashkëshortit të zhdukur për të vdekur,
anulim dhe shkuruzim.37

V.Kapitulli IV
Klasifikimi i shkaqeve te shkurorëzimit
Shkaqet e shkurorëzimit janë fakte dhe rethana që lindin pas lidhjes së martesës, për të
cilat mund të kërkohet zgjidhja e saj. Këto shkaqe janë të shumta e të llojllojshme. Në
teorin juridike klasifikimi i shkaqeve të shkurorzimit bëhet sipas kritereve të ndryshme.
•

Shkaqet e përgjithëshme.- Shkaqe të përgjithëshme të zgjidhjes së martesës mund
të quhen qrregullime serioze ose të vazhdueshme të marrëdhënjeve martesore, të
një shkalle aq të lartë sa realizimin e qellimit të martesës dhe vazhdimit të
mëtutjeshëm të jetesës së përbashkët të bashkëshortëve e bëjnë të pamundur.
Marrëdhenjet martesore qrregullohen zakonisht për shkak të shkeljeve te
dertyrimeve martesore prej njërit ose prej që të dy bashkëshorteve. Këto shkaqe
duhet të jenë të natyrës së rëndë dhe të vazhdueshme, të cilat jetën bashkeshortore
e bëjnë të padurueshme, gjë qe përbën elementin subjektiv.

•

Shkaqet e posaqme.- Këto shkaqe janë të përcaktuara me norma ligjore. Ato janë
fakte dhe rrethana të cilat ligji i numron në mënyrë taksative.
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seriozisht ose në mënyrë të vazhdueshme, ose kur për shkaqe të tjera është
zgjidhur në mënyrë të pa kthyeshme.
Shkaqet e shkurorëzimit janë mes tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve,
shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale kundër jetës së bashkëshortit,
keqtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e paarsyeshme, sëmundja psikike e
pashërueshme dhe paaftësia e vazhduar për të vepruar, ndërprerja e paarsyeshme e
jetës faktike për më shumë se një vit dhe shkurorëzimi me marrëveshje të
dyanshme.39
Përcaktimi në ligj i shkaqeve të përmendura, të cilat qojnë në zgjidhjen e
martesës, pa më dyshje rrisin sigurinë juridike në martese të bashkëshoertëve. Me
e rëndesishme është se ata janë të vetëdijshëm që nëse shkaktohet qrregullimi i
tillë i marrëdhënieve martesore, zgjidhja e martesës është e mundeshme dhe e
lejushme me dispozita ligjore. Gjykata zgjidh martesen me aktgjykim. Me padi
inicohet procedura për zgjidhje të martesës nga njëri bashkeshort. Dy
bashkëshortët mund të parashtrojnë kërkese të përbashkët për zgjidhje të martesës
me propozim (zgjidhja me marreveshje e martesës).
•

Shkaqet absulute .- Shkaqet absolute te shkurozimit janë fakte të një rendësie dhe
të një peshe të madhe, për q’arsye në vetvete kanë fuqinë e shkakut shkurorezues
(p.sh. shkelja e kurorës, atentati kundër jetës së bashkëshortit ose bashkëshortes,
keqtrajtimi dhe lënja qëllimikeqe, vepra penale etj.).

•

Shkaqet relative.- Shkaqet relative për zgjidhjen e martesës janë aqë të shumëta
aqë të llojllojshme në jetën e përditëshme sa është e pamundur të numrohet
shprehimisht dhe të parashikohen të gjitha në ligj. Këto shkaqe janë të atilla që në
shikim të parë nuk duken të natyrës së rënde dhe serioze sa të shkaktojnë tronditje
të tellë të bashkesisë martesore dhe jetën e mëtutjeshme të perbashkët martesore
ta bëjnë të padurueshëm. Kryesisht janë të natyrës së lehtë si dallimi në moshe,
karakteret e ndryeshme, xhelozia, etj.

•

Shkaqet për të cilat fitohet e drejta e padisë pas kalimit të afatit një afat. – Duke
theksuar se ka raste kur padia nuk mund të parashtrohet para se të kalojë afati i
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percaktuar me ligj.40 Bashkëshortët nuk do të parashtrojnë padi për shkurorëzim
gjatë shtatzënisë së gruas dhe derisa fëmija i tyre i përbashkët t’i këtë mbushur një
vit.
•

Shkaqet e fshehta të zgjidhjes se marteses.-Veprimet e fshehta, me qellim të
shkatrrimit të ndonjë të keqje bashkeshortit tjetër, quhen shkaqe të fshehta të
zgjidhjes së martesës. Të tilla janë: atentati kundër bashkëshortit tjetër, lënja
qëllimkeqe e bashkëshortit tjetër, etj.41

Shkurorëzimet me marrvëshje
Bashkëshortët mundë të kerkojnë zgjidhjen e martesës edhe me marrëveshje, nëse janë
marrë vesh njëri me tjetrin për zgjidhjen e saj. Propozimi i përbashkët për zgjidhjen e
martesës ata mund ta parashtrojnë pranë gjykatës kompetente. Nga kjo rezulton se
zgjidhja me marrveshje e martesës ekziston kur te dy bashkëshortët këtë e deshirojnë dhe
e kërkojnë. Sikurse edhe lidhja e martesës, zgjidhja e saj po ashtu është një moment
shumë i rëndesishem në jetën e secilit bashkëshort i cili kërkon të shkurorzohet.
Më e rëndësishme është të bëhet dallimi midis zgjidhjes së martesës me marrëveshje dhe
propozim për zgjidhjen me marrëveshje së martesës . Por nëse analizojm pak më thellë
qështja, mund të vërtetohen dallime thelebesore në mes tyre. Dallimi i pare kryesor është
se me propozim të përbashkët zgjihet martesa e bashkëshortëve, të cilët kane fëmije të
mitur të përbashkët , të birsuar ose fëmije të përbashkët, ndaj të cilëve është vazhduar e
drejta prindërore. Dallimi i dytë është se zgjidhja e martesës me marrëveshje ekziston kur
bashkëshortët nuk kanë fëmijë të përbashkët në martes, dhe prandaj kjo e fundit dallon
nga ajo e para.
•

Zgjidhja me marrëveshje e martesës me fëmije të mitur të përbashkët.- Quhet
zgjidhje me marrëveshje e martesës me fëmije të përbashkët ose fëmije të birësuar
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apo fëmijë ndaj të cilëve është vazhduar e drejta prinderore, ajo zgjedhje kur
bashkëshortët zgjidhjen e saj e kërkojnë me kerkesë të përbashkët.
Përveq propozimit për shkurorëzim me marreveshje të dyanshme, sipas paragrafit
2 të nenit të 70 të LFK-së, Bashkëshortët janë të detyruar të parashtrojnë
marrëveshjen me shkrim për përkujdesje, edukim dhe ushqim të fëmijëve të tyre
të përbashkët si dhe propozimin me shkrim mbi atë se si kontaktet personale mes
fëmiut dhe të dy prindërve do të garantohen në të ardhmen. Detyre e gjykatës
është të vlersojë nëse duhet zbatuar procedurë provuese në pjesën e marrëveshjes
për kujdesje të fëmijeve. Në qoftë se propozimit për shkurorezim bashkëshortët
nuk i kanë bashkangjitur edhe marreveshjën për përkujdesje të fëmijeve, gjykata
do ti detyrojë që këta ta bëjnë brenda një afati të kuptueshem.
Gjykata mund të ndryshojë marreveshjen për pakujdesje ndaj fëmijeve, në qoftë
se vërteton gjatë procedurës provuese se ndryshimi i saj do te jetë në funksion të
mbrojtjes së interesave të fëmijeve. Ndërkaq mund të thuhet se me dispozitat e
paragrafit 3 të nenit 70 të LFK-së janë parapare kufizime sa i përket zgjedhjes së
martesës

me marrëveshje të përbashkët të bashkëshortëve. Gjykata mund të

refuzojë propozimin për shkurorzim në bazë të marreveshjes nëse konstaton se një
gjë e tillë e kerkojnë interest e fëmijeve të miturë të përbashket. Leja për
shkurorëzim mund të mos jepet ose mund të shtyhet edhe pse martesa ka dështuar
vetëm në raste të veçanta nëse dhe përderisa ruajtja e martesës bëhet për arsye
specifike, të domosdoshme për interesin e fëmijës.
•

Zgjidhja e martesës me marreveshje pa fëmijë të mitur të përbashkët.- Nëse
s’kanë fëmijë të mitur të përbashkët apo fëmijë të birësuar, ose fëmijë të ndaj të
cilëve

është vazhduar e drejta prindërore, bashkëshortët mund të zgjidhin

martesën me marreveshje, madje pa kurrëfar kufizimesh ligjore. Gjykata, krejt në
mënyre të thjesht dhe praktike, e zgjidh martesën me marrëveshje, kur
bashkeshorëtët

paraqesin

propozimin

e

peërbashkët.

Marrëveshja

e

bashkëshortëve, njësoj sikur ajo e lidhjes së martesës, para organit kompetent
shtetror është e mjaftueshme për zgjidhjen e martesës. Relevante janë vetem dy
fakte : që martesa të jetë e lidhur dhe që bashkëshortët të mos ken fëmijë të rritur
28

të përbashkët. Përveq kësaj, në literature juridike ka mendime se martesa humb
kuptumesin e vet nëse zgjidhet pa kufizime ligjore: Fati i martesës do të nvarej
enkas nga vullneti i qiftit bashkeshortor, kështu do të injorohej kompetenca
shoqërore në sferen e zgjidhjes së marteses, e ky është shkak i numrimit të madhe
të martesave të zgjedhura.42

Kompetencat e gjykatave
Qështja e kompetencës funksionale (institucionale) për vendosjen e kontetsteve martesore
nuk rregullohet shprehimisht me dispozitat e LFK-së. Ligjëvensi ka pasur parasysh se kjo
qështje duhet të rregullohet me Ligjin e procedures civile. Gjykata e qarkut ka
kompetencen funksionale për vendosjen e konteksteve martesore ndonëse kjo nuk thuhet
shprehimisht në dispozitat e LFK-së. Ndryshe nga kjo qështje e kompetences tokësore e
rregulluar ne mënyre pak më të qartë në nenin 72 të po këtij ligji.43
Në kontestet martesore kompetencën territoriale përveç gjykatës me kompetencë të
përgjithshme territoriale e ka edhe gjykata në territorin e të cilës bashkëshortët kanë pasur
vendbanimin e fundit të përbashkët.
Kolegji i gjykatës procedurën në kontestet martesore në shkallën e parë e zhvillon dhe i
merr vendimet kolegji i përbërë prej një gjyqtari dhe dy gjyqtarëve porotë, kurse në
shkallën e dytë kolegji prej tre gjyqtarëve.
E drejta e kujdestarit kujdestari mund të parashtrojë padi për shkurorëzim në emër të
bashkëshortit i cili vuan nga sëmundjet psikike të diagnostifikuara, ose në emër të
personit të paaftë për të vepruar vetëm me pëlqimin e mëparshëm të Organit të
Kujdestarisë.
Parimet
Aktgjykimi për shkurorëzim duhet të merret pas një periudhe të përpjekjeve për pajtim të
zhvilluara nga gjykata në seanca të veçanta përveç kur:
•
42
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•

kur një apo të dy bashkëshortët jetojnë jashtë vendit

•

kur nuk dihet vendbanimi i njërit nga bashkëshortët

Periudha e pajtimit do t‘u mundësojë bashkëshortëve një periudhë për të shqyrtuar dhe
vlerësuar vendimin e tyre duke marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe pasojat.
Procedurat e pajtimit
Në kontestin e shkurorëzimit gjykata është e detyruar të tentojë të arrijë pajtimin formal.
Aktgjykimi për shkurorëzim u dërgohet palëve vetëm pas përfundimit të procedurës dhe
vetëm nëse pajtimi nuk ka pasur sukses.
Seanca e pajtimit.
Kur gjykata udhëheq procedurën e pajtimit të bashkëshortëve, ajo do të caktojë seanca të
veçanta në përpjekje për të arritur pajtimin përderisa konstaton se gjasat për arritjen e
pajtimit akoma ekzistojnë.
Pjesëmarrja, tërheqja e lutjes.
Në seancën për përpjekjen që të arrihet pajtimi ftohen të dy bashkëshortët për të marrë
pjesë personalisht;
Nëse njëri ose që të dy bashkëshortët edhe pse janë ftuar në mënyrë të rregullt, mungojnë
nga seanca për përpjekjen që të arrihet pajtimi, dhe asnjëri prejt tyre nuk e arsyetojnë
mungesën gjykata, do të çmojë se a do të caktojë seancën e re për përpjekjen e arritjes së
pajtimit ose do të konsiderojë se pajtimi ka dështuar;
Kur njëri apo të dy bashkëshortët të cilët me propozimin e përbashkët kanë filluar
procedurën për shkurorëzim me marrëveshje nuk paraqiten në seancën për përpjekje që të
arrihet pajtimi, dhe mungesa e tyre nuk arsyetohet, do të konsiderohet se kanë tërhequr
propozimin.
Kompetenca Territoriale Ligjore.
Për procedurën e pajtimit, përveç Organit të Kujdestarisë në territorin e të cilit ndodhet
vendbanimi ose vendqëndrimi i të paditurit, është kompetent edhe Organi i Kujdestarisë
në territorin e të cilit bashkëshortët kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët;
Kur procedura fillon me propozimin për shkurorëzim me marrëveshje të dyanshme,
kompetent për procedurën e pajtimit të bashkëshortëve është Organi i Kujdestarisë në
territorin e të cilit e ka vendbanimin ose vendqëndrimin njëri prej bashkëshortëve si dhe

30

Organi i Kujdestarisë në territorin e të cilit bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e
fundit të përbashkët.

Hetimet lidhur me kërkimet e gjykatës
Kur procedura ka filluar me propozimin e bashkëshortëve për shkurorëzim me anë të
marrëveshjes së dyanshme, faktet në të cilat është mbështetur propozimi nuk hetohen ,
sidoqoftë gjykata mund të vendosë që të zhvillohet procedura e provave, sikurse sipas
padisë për shkurorëzim, nëse në procedurën e pajtimit çmon se për arsye fundamentale
fëmijët e përbashkët të mitur kërkojnë që të ruhet martesa.
Nëse bashkëshortët kanë fëmijë të përbashkët gjykata mund t’i hetojë faktet dhe ta
zbatojë procedurën e provave rreth pjesës së propozimit të bashkëshortëve që ka të bëjë
me ruajtjen, edukimin dhe mbajtjen financiare të fëmijëve, nëse bindet se propozimi i
prindërve lidhur me këto çështje nuk ofron garanci të nevojshme se interesat e fëmijëve të
tyre të mitur ose të paaftë me këtë marrëveshje do të mbrohen në masë të duhur.

Tërheqja e padisë.
Në kontestet për shkurorëzim paditësi mund ta tërheqë padinë deri në përfundimin e
seancës kryesore gjyqësore pa pajtimin e të paditurit, kurse me pajtimin e të paditurit
derisa procedura nuk ka përfunduar në formë të prerë.
Propozimin e përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje bashkëshortët mund ta
tërheqin derisa aktgjykimi mbi shkurorëzimin të marrë formën e prerë. Do të
konsiderohet se është tërhequr propozimi edhe kur nga propozimi heq dorë njëri
bashkëshort.44

44

Ligji per familjen i Kosoves nenet 73.74.76.77.78.79.84.86
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Raporti i gjendjes civile mbi raportin e kunorzimeve dhe shkunorzimve mbi
gjendjen civile ne Komunen Podujeves per vitin 01.01.2013 deri 31.12.2013

Meshkuj shtetas Kosovar me femra

67

shqiptare shtetesi te huaj
Femra shtetase kosovare me meshkuj

26

shqipetar me shtetesi te huaj
Femra qe kane mbajtur dy mbiemra me

81

rastin e lidhjes se kurores
Femra qe kane mbajtur vetem mbiemrin e

37

vajzerise me rastin e lidhjes se kurores
Burra qe kane marr mbiemrin e gruas me

7

rastin e lidhjes se kurorzimit
Nderkombetaret

54

Meshkuj te huaj (nderkombetar) me femra

6

shqiptare
Femra te huaja (nderkombetar) me meshkuj

54

shqipetar
Shkurorzimet

57

Kunora te anuluara

0
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Kurorzime

960

Raporti i gjendjes civile për kunorzimet dhe shkunorzimet mbi gjendjën civile në
Komunën e Prishtines për vitin 01.01.2013 deri 31.12.2013

Meshkuj shtetas Kosovarë me femra

217

shqiptare shtetesi të huaj
Femra shtetase kosovare me meshkuj

132

shqipëtar me shtetesi të huaj
Femra që kanë mbajtur dy mbiemra me

115

rastin e lidhjes së kurorës
Femra që kanë mbajtur vetem mbiemrin e

9

vajzërisë me rastin e lidhjes së kurorës
Burra që kanë marr mbiemrin e gruas me

2

rastin e lidhjes së kurorzimit
Ndërkombëtarët

4

Meshkuj të huaj (ndërkombëtar)me femra

5

shqiptare
Femra të huaja(ndërkombëtar) me meshkuj

3

shqipëtar
Shkurorzimet

12

Kunora të anuluara

4
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Kurorzime

1114

Raporti i gjendjes civile për kunorzimet dhe shkunorzimet mbi gjendjën civile në
Komunën e Mitrovicës për vitin 01.01.2013 deri 31.12.2013

Meshkuj shtetas Kosovar me femra

312

shqiptare shtetësi të huaj
Femra shtetase kosovare me meshkuj

148

shqipëtar me shtetesi të huaj
Femra që kanë mbajtur dy mbiemra me

152

rastin e lidhjes së kurorës
Femra që kanë mbajtur vetëm mbiemrin e

40

vajzërise me rastin e lidhjes së kurorës
Burra që kanë marr mbiemrin e gruas me

5

rastin e lidhjës së kurorzimit
Ndërkombetarët

74

Meshkuj të huaj (ndërkombëtar)me femra

9

shqiptare
Femra të huaja(ndërkombëtar) me meshkuj

6

shqipëtar
Shkurorzimet

5

Kunora të anuluara

25

34

Kurorzime

1513

SHKURORËZIMET SIPAS VITEVE DHE KOHËZGJATJES
SË MARTESËS

Viti

Gjithsej

Me pak
se nje vit

Nje vit

Dy vite

Tri vite

Kater
vite

5-9
vite

10-14
vite

15-19
vite

20-25
vite

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1293
1445
1480
1558
1026
1555
1453
1469
1328

54
67
74
149
73
122
124
129
123

149
143
152
208
141
213
215
211
171

181
186
191
162
121
190
202
159
182

129
172
172
177
103
170
170
154
140

97
148
177
206
146
170
129
139
124

249
272
351
334
258
419
377
384
342

221
228
147
128
72
109
86
104
103

118
137
128
106
62
67
68
77
60

48
52
46
50
24
55
37
49
46

KURORËZIMET SIPAS VITEVE DHE MOSHËS MESATARE TË TË MARTUARVE

Vitet

2002
2003
2004

Gjithesej

12.280
17.034
16.917

Mosha
mesatare e
gruas
25.8
28.2
27.0

Mosha
mesatare e
burrit
29.4
29.7
30.3

Mosha
mesatare e
martesave
27.3
27.7
28.7
35

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

15.732
15.852
16.824
17.950
20.209
18.289
17.343

27.0
27.0
27.0
28.0
28.0
28.0
27.9

30.3
30.3
31.0
30.0
31.0
30.0
32.0

29.0
29.0
29.0
26.0
29.0
28.0
29.0

SHKURORËZIMET SIPAS VITEVE DHE NUMRIT TË FËMIJËVE TË MBAJTUR TË PRINDËRVE TË
SHKURORËZUAR

Numri i fëmijëve
Viti

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Gjithsej

Pa
fëmijë

Një
fëmijë

Dy
fëmijë

Tre
fëmijë

Katër
fëmijë

1293
1445
1480
1558
1026
1555
1453
1469
1329

633
715
864
1033
708
1135
1066
1110
929

140
145
125
124
80
97
119
231
126

190
239
188
158
105
136
117
80
142

173
194
167
136
88
115
93
41
88

103
107
95
71
28
47
40
5
31

Pesë e
më
shumë
femijë
54
45
41
36
17
25
18
2
12

45

45

http://ask.rks-gov.net/popullsia
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Kurorzimet në Komunat :Prishtinë.Podujevë. Mitrovicë për periudhën 01.01.2013 deri
31.12.2013

Kurorëzimet

Mitrovic
21%

Prishtina
42%

Pdujeva
37%
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Shkurorzimet në Komunat :Prishtinë, Podujevë dhe Mitrovicë për periudhën 01.01.2013
deri 31.12.2013

Shkurorëzimet
Mitrovice
7%
Prishtine
16%

Podujeve
77%

VI Konkluzion
Nga te dhënat që kamë parqitur si pjesë e këti punimi të diplomës kamë paraqitur
gjendjen civile në disa nga komunat e Kosovës dhe një historik mbi gjendjen civile sipas
viteve në Kosovë.
Lindja dhe zhvillimi i familjes luan rrol mjaft dominues në jeten dhe zhvillimin e
shoqërisë në aspektin ekonomiko – shoqëror . Kohërat e lashta kanë qenë kryesisht të
dominuara nga familjet ne grupacione më të gjëra per nga numri i fiseve dhe numri i
anëtareve të familjes që kanë jetu brenda një familje, të udhëhequra nga kryefamiljari, që
ka qenë karakteristikë edhe I disa viseve tek ne në Kosovë sidomos në Rrafshin e
Dukagjinit.
Me kalimin e kohës kjo mënyrë e jetesës ngadalë filloi të ndryshojë , duke bërë që
numri i anëtareve brenda një familje të jetë në numër më të vogël si dhe fiset (familjet)
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të jenë në pjes më të vogla, me që rast filluan që secili anëtarë i familjes të merr pozitën
në familje , ku obligohen me të drejta dhe detyrime.
Kosova është vend i dominuar ku familjet jetojë në numër më të vogël antarësh,
si një vend me një moshë të re popullsisë kemi të bëjmë me një numër mjaftë të madhe
të kurorëzimeve dhe shkurorëzimeve. Sipas të dhënave që dalin nga ana e organeve
kompetente në këtë punim diplome, vijmë në përfundim që në periudhën kohore 20022011 mosha mesatare e kurorëzimeve të gjinisë femerore është nga 25-28 vjeqare,
ndërsa e gjinisë mashkullore nga 29-30, duke i përdur këto të dhëna del të kuptojmë se
mosha mesatare për këtë periudhë kohore është 27-29 vjeqare. Te shkurozimet për
periudhën 2004-2009 numri më i madhe i shkurorëzimeve ndodhë prej 5-9 vjet martesë
që kalojnë qiftet martesore.
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